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Researching childhood in a digital age: New book chapter
 
In  the  new  edition  of  one  of  the  key  methods
texts  in  childhood  research  –  Research  with
children:  Perspectives  and  practices,  edited  by
Pia  Christensen  and  Allison  James  –  Sonia
Livingstone  and  Alicia  Blum­Ross  argue  that
paying attention to the digital reveals a lot about
children’s  identities  and  relationships.  The
previous  2008  edition  barely mentioned mobile
phones,  social  networking,  online  identities  or
digital games, with  researchers  implicitly prioritising  face­to­face  interaction. Yet as children now
play,  learn,  create  and  interact  within  digital  environments,  this  raises  new  ethical  and





off  into  “real  life”.  Now  the  boys,  together  with  their  younger  sisters,  choose  a




with  familiar  offline  play?  But  10  years  later,  what  stood  out  was  that  leisure  and  play  were
changing, with no neat boundary between ‘real’ and ‘virtual’.
‘Real’ life vs ‘online’ life and the newly visible 




Children aren’t  just crossing boundaries between  ‘real’ and  ‘online’  life with ease –  the  forms of
narrative, characters and questions of digital media are incorporated within their imaginations and
threaded throughout their play. From Disney characters to unboxing videos, some argue that play
has become more  commercialised and more gendered, while  others  see  the  possibilities  of  re­
mixing popular culture as a spur to creativity or even having a voice.
In  varying  degrees,  the  digital  is  reconfiguring  the  traditional  interests  of  childhood  studies  –
identity, friendship, learning, family, play, disadvantage, risk and beyond. Digital media,  Christine
Hine proposes, are now ‘embedded, embodied and everyday’. Prefixes that demarcate ‘e­learning’




and  unanticipated  publics,  including  through  the  generation  of  ‘big  data’.  These  bring  new
opportunities and new risks for children and for those conducting research with children.
Three examples of digital media and childhood experiences
When  conducting  research  for  The  Class  Sonia  met  Megan,  then  aged  13.  Megan  presented
herself  as  ‘cool’  –  challenging school  rules by wearing nail  polish, putting her  feet on  the desk,
being cheeky to her teachers and always late with homework.
Although highly  connected  to her peers, Megan was making an effort  to differentiate her digital
spaces. She pruned her Facebook contacts  to  just  people  she  ‘actually  knew’ – describing  this
(technically  private)  space  as  her  ‘public  face’.  She  developed  her  use  of  Twitter  (technically
public) for personal communication with a small group of ‘real’ friends (i.e. primarily engaged with
face­to­face).  And  she  was  deeply  invested  in  Tumblr  (an  anonymous,  public  platform)  for
explorations of her most private self. Megan described:




Understanding  the  layers  of  Megan’s  identity  and  how  this  was  distinctively  mediated  across
different  forms  of  interaction  required  a  nuanced  methodology.  Megan  had  no  qualms  about
showing her bedroom, for instance, or her Facebook profile and Twitter feed. But her Tumblr could




methodological  inspiration.  Using  participatory  digital  research  methods  to  invite  highly  diverse




on  these  maps.  Thirteen­year  old  Xavier  produced  a  diagram  (see  above)  showing  his
connections to an intensely global group of friends at his secondary school, saying:
Chinese,  Nigerian,  Caribbean,  Nigerian,  from  Jamaica,  he  is  from  Somalia,
Eritrea, she is from Wales, he is from Zimbabwe, all kind of different, she is from 
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Colombia, he is the only English person that I know…. There is just so much.
Xavier’s intensively networked identity contrasts with Megan’s treatment of Facebook for civil but
hardly  intense  communication,  and  Tumblr  for  the  private  exploration  of  her  creativity  and
subjectivity.


















incidental.  The  ‘digital  thread’  that  now  runs  through  children’s  lives  necessitates  new  and
potentially illuminating approaches to social research with children.
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